STRUCTURED ABSTRACT
In Tanzimat Reform Era, leaded by Şinasi, the tendency towards the people in poetry and prose, or thinking people as a target can be usually called "public orientation". Though that name had been stated differently in different eras, it developed into "Towards the Public" concept when it comes to Ziya Gökalp. Ziya Gökalp has an important role within the Party of Union and Progress (İttihat ve Terakki Cemiyeti) which made the Constitutional Monarchy II, composing a significant part of Towards the Public concept, a current issue. Previously stating his innovative opinions, Ziya Gökalp came to Salonika, the centre of the party and contributed to scientific movement of the members. Ziya Gökalp in philosophy and art; Ali Canip, Mehmet Zekeriya, Nabizade Ahmet Hamdi in pres; Ömer Seyfettin in peotry developing in story have important places. In this respect, Ziya Gökalp desires to write poetry in the atmosphere of "New Language". The poetry aims at stopping the members of Fecr-i Âti who write in Servet-i Fünûn magazine in İstanbul and leading them towards this philosophy.
Ziya Gökalp puts forward the fact that Turkish literature must front the public and the West at the same time. However, he warns about the
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Volume 12/30 tendency towards Europe and emphasises that the main target must be the public. The intellectuals who observe Europe in order to learn their own values will study on their own public after they learn the certain discipline. "What do the intellectuals have? What is there in public?" The intellectuals have civilization. The public have culture. Therefore, the two aims for going towards the public must be: 1. To get some cultural lessons from the public; 2. To bring civilization to the public.
Ziya Gökalp supported several innovations in Salonika, the centre of that public concept. He got the attention from the public with his essays in "Genç Kalemler" and "Yeni Felsefe Mecmuası" magazines. "Yeni Felsefe Mecmuası", published firstly on 15th August 1911, took the control of "New Life" percept born in Salonika. The frame of this percept was drawn in the article titled "Our Occupation and New Life", written on behalf of "Honourable Readers" by the Editors Commute of the magazine. According to this, "New Life means new economics, new family, new philosophy, new moral, new law, new politics, new developments". Briefly, changing the old life totally and founding a new concept of life are aimed.
Developing the country especially in politics, Party of Union and Progress has the aim of making big changes in cultural areas in order to make a radical change. In this respect, they invited Ziya Gökalp, who accepted Western culture and grew up within local culture, to Salonika and put him in the head of that new ideal concept. The aim of that formation called "New Life" by Ziya Gökalp and his friends and covering almost all areas of life is to get closer to the public initially. According to this idea, new developments will arise by means of the inspiration of the public and so the country will advance in the path of Western culture and civilization. Therefore, initially a new language prospect is adopted and is called "New Language". They themselves first wrote their works in this language and wrote letters to the intellectuals in İstanbul to invite them fort his new concept. That situation helped an important ideal richness in late Ottoman. New Life aimed at gathering the intellectuals with a common language and spreading their values to the public easily. As a second step, the fact that public values at a certain level would reach to the intellectuals and so to the state would help reaching modern civilization easily. Here the main aim was to obtain the value in public via intellectual who had a great background and to use it for the public and the state as well. Thereby, harmony between the public and the state would be achieved. In the beginning, serving for the "Ottomanism" or "Turkism", that concept transformed into "Populism" and "Nationalism" in new State of the Republic of Turkey. Besides, it can be said that giving up the option of Asian development model in 1920s and 1930s is the result of Ziya Gökalp's philosophy. That is because Ziya Gökalp wanted to pave the way for a development that is composed of state-intellectualpublic and Mustafa Kemal Atatürk tried to apply it. Here, what is important is to find the value in itself, not to follow another culture.
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Giriş
Türkiye'de Batılılaşma olgusunun önemli unsurlarından olan "halka yönelme" anlayışının kaynağının yine Batı kültürü olduğu söylenebilir. Öncesinde çağdaş dünyada kesin çizgilerle belirlenmiş olan halk ve asker-din adamı-yönetici sınıfları arasındaki ayrışmanın kapanma eğilimi göstermesi, uygarlaşma yolundaki dikkat çekici adımlardan biri olarak kabul edilir. Bu önemli kırılma sonrasındadır ki bilimden sanayiye; edebiyattan ticarete dek hemen her alanda hatırı sayılır bir ilerleme söz konusu olmuştur. Avrupa'da sınıflar arası ayrışmanın kalkmasında aydınların halka yönelmesi, sanat ve edebiyatta daha geniş kitlelerin söz konusu edilmesinin payı vardır. Bu durum temelde "insan" ve "tabiat" odaklı düşünmenin sonuçları olarak görülebilir. Bu düşüncenin sonucu olarak insandan halka ve halk yaşantısına yöneliş, bakışların yaşanılan hayata odaklanmasına neden olmuştur. Bu anlayışı çoğunlukla eğitim amacıyla gittiği Avrupa'da fark eden Osmanlı entelektüeli de memlekete dönüşte aynı noktadan çalışmalar yapma gereği duymuş, yenileşme hamlelerini adeta bu noktadan başlatmıştır. Tanzimat sanatçılarının Avrupai tarzda yeni bir edebiyat kurma işine Divan şiiriyle hesaplaşarak başlamalarını da bununla izah etmek yerinde olur.
1 "Divan edebiyatını münakaşa, bu edebiyatın on sekizinci asrın ilk yarısındaki güçlü temsilcisi Nedim'le başlayan, İzzet Molla, Enderunlu Vâsıf ve Âkif Paşa'da izleri görülen yeni ve farklı bir şiir meydana getirme düşüncesi, Tanzimat'tan sonra ilk kez Şinasi'nin 'denemeleri' ile gündeme gelir" (Erbay 1997: 6) .
Divan edebiyatının Tanzimat sanatçılarınca en çok eleştirildiği nokta da şiirin muhtevası ile ilgilidir. "Muhteva yönünden Divan şiirinin tenkid edilmesine birçok sebep vardı. Bunların başında; cemiyete ait meselelere yer vermemesi, bir fayda temin etmemesi, kendisine vücut veren milletin benliğine yabancı olması, hayâl ve mübalağalarla gerçek dışı dünyaların anlatılması, sürekli aynı konu etrafında dönüp durması vesaire gibi problemler geliyordu" (Erbay 1997: 6 (Sertel 2000: 33.) II. Meşrutiyet'in ilanı, ülke genelinde büyük bir coşkuyla karşılanırken hareketin mimarlarının çoğunlukla asker ve gazeteci gibi aksiyon adamları olması uygulamada kaosa neden olmuştur. Ayrıca Osmanlı aydınının İstibdat Devri İstanbul'unda özgürlükçü bir yaşantı kuramı üzerinde çalışmış olması da beklenemezdi. Bu yüzden "Kâbe-i Hürriyet" (Erişirgil 1984: 67) olarak adlandırılan Selanik şehri, söz konusu kuramın doğup şekilleneceği en uygun yer olur. Ziya Gökalp, farklı düşüncelerin kolayca yaşayabildiği bu şehirde, meşrutiyet inkılâbını yeterli görmeyip daha çok gençlere ve yeni nesillere ışık olabilecek bir "nesil inşaası"na girişir. Bu anlamda "Cemiyet-i Mukaddese"nin "Merkez-i Umûmî Azası" (Erişirgil 1984: 67) olarak seçilen Ziya Gökalp, elindeki bu son derece önemli kıymeti, gençleri uyandırıp onları teşkilatlandırmak, okuma, yazma ve düşünmeye yönlendirmek, onlara iş bulmak için kullanmıştır. Cemiyetin önemli bir boşluğunu doldurmaya çalışan Ziya Gökalp'in etrafında önemli bir kitle oluşur. Böylece İstanbul'daki kültür ve sanat yaşantısına alternatif olabilecek çapta yeni bir hareket ortaya çıkmış olur. Bu, "Yeni Hayat" hareketi olarak adlandırılır.
Yeni Hayat anlayışının Selanik'te doğmasının önemli nedenleri vardır. Bunlardan birincisi, buranın Saray'ın etkisinden uzak, Avrupa'ya yakın olması dolayısıyla hareket özgürlüğüdür. Bunun yanında başta Yahudiler 3 olmak üzere değişik fikir ve meşrepteki toplulukların zengin basın yayın faaliyetleri içinde yaşamaları şehrin entelektüel yapısına doğrudan etki etmiştir.
Selanik'te Yeni Felsefe ve Genç Kalemler
Ziya Gökalp, Osmanlı'daki halka yönelme anlayışının merkezi Selanik'te pek çok yeniliğin destekleyicisi olmuştur. Genç Kalemler dergisiyle birlikte Yeni Felsefe Mecmuası, yazılarıyla ülke kamuoyunun dikkatini çekmiştir. 15 Ağustos 1911'de birinci sayısı yayınlanan Yeni Felsefe Mecmuası 4 , Selanik'te doğan "Yeni Hayat" anlayışının müdafii görevini üstlenmiştir. Derginin mi kim birini Su kızı suya boğmuş" gibi bazı şiirlerinin başına "Sâfi Türkçe"; "Arz-ı Muhabbet" adlı şiirinin altına "Birinci ve yedinci beyit safi Türkçedir" ibarelerini koymuş ve şiirlerinde nesirlerinde olduğu gibi halka yönelik bir dil kullanma gayreti gütmüştür. Bk. Şinasi (2005) Tahrir Heyeti'nin "Muhterem Karilere" hitabıyla kaleme aldığı "Mesleğimiz ve Yeni Hayat" 5 adlı yazıda söz konusu yeni anlayışın çerçevesi çizilmiştir. Buna göre "Yeni Hayat demek (yeni iktisat, yeni aile, yeni bedâ'at, yeni felsefe, yeni ahlak, yeni hukuk, yeni siyaset), demektir." (Tahrir Heyeti, 15 Ağustos 1911: 3) Kısaca Yeni Hayat, eski yaşayışı toptan değiştirerek her açıdan yeni bir bakış açısı kurmayı amaçlamıştır. Yazıda hemen herkesin yeni hayatı kurmada fikir birliği içerisinde olduğu, ancak pek çok kişinin bunun için Avrupa'yı aynen taklit ettiği, bunun da kısa bir süre sonra kültürel yok olma tehlikesini taşıdığı anlatılmaktadır. Bu yüzden de önerilen, taklide dayalı bir arayış değil, kendi içinden yükselip kendi değerleriyle büyüyerek kendi gerçeklerine göre yeni bir yaşantı kurmaktır ki bu güç, Osmanlı yaşantısında bulunmaktadır. "(Yeni Hayat)'çılar kati bir program çizerek sa'ylarını tahdid etmek istemiyorlar. Çünkü hiçbir şeyin katiyetine kani değildirler. Kâinatta kat'i ve mutlak hiçbir kıymet tanımıyorlar. Onlar Yeni Hayat'ta hükümran olması lazım gelen kıymetleri, tetebbu'ları ile tedkikleri ile meydana çıkaracaklar ve bu kıymetleri bizim ictimai heyetimizle telifi kabil bir şekle sokarak milliyetimizi Garbın esaretinden kurtarmağa çalışacaklardır (Filizok 2005: 50) . Özellikle Selanik'teki pek çok genç, Ziya Gökalp'in etkisine girerek "Yeni Hayat" yolunda eserler vermeye başlar.
O "eski hayat tarzımızın iflas ettiğini görmüş, yeni bir toplumsal hayatımızın kurulması gerektiği sonucuna varmıştı. Ziya Gökalp kendisine meslek olarak bu yeni hayatın mühendisliğini seçti. Onun hayatının ve eserlerinin temel ekseni budur"
7 Genç Kalemler dergisi, bu anlayıştakilerin en önde gelen mecrası olur. Buradaki sanatçılar eserlerinin başında sıklıkla "Dün" 8 , "Bu Gün" 
Ziya Gökalp ve Yeni Hayat
Ziya Gökalp'le felsefe ve sanat konusunda; Ali Canip, Mehmet Zekeriya, Nebizâde Ahmet Hamdi gibi aydınlarla basın alanında; Ömer Seyfettin'le öykü alanında ilerleyen anlayışta şiirin
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Volume 12/30 önemli bir yeri vardır. Bu anlamda Ziya Gökalp, "Yeni Lisan"la şiirler yazıp yeni bir şiir iklimi vücuda getirmek ister. Yazacağı şiirler, İstanbul'daki Servet-i Fünûn dergisinde ortaya çıkmakta olan Fecr-i Âti mensuplarının da yolunu kesip onları da bu felsefeye yönlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu anlamda Ziya Gökalp aynı adlı şiir kitabını yayınlar.
Ziya Gökalp'in içinde "Din", "Dinle İlim", "Vatan", "Millet", "Ahlak", "Vazife", "Vefa", "Köy", "Lisan", "Kadın", "Ev Kadını", "Seciye", "Medeniyet", "Deha", "Kavim", "San'at", "İslam İttihadı", "Halife ve Müftü", "Meslek Kadını", "Aile", "Devlet", "Bütçe Birliği", "Vakıf", "Dârülfünun", "Külliye", "Asker ile Şair", "Çocuk Duaları", "İlahiler", "Tal'at Paşa", "Enver Paşa", "Ömer Naci", "Mustafa Necib" (Ziya Gökalp 1976) gibi şiirlerinin olduğu kitabın adı "Yeni Hayat"tır. Bu şiirlerinde şairin, din, vatan, millet, ahlak, aile, askerlik, şiir vb. gibi hayatın tamamını kapsayan kuramsal görüşleri yer almaktadır. Ömer Seyfettin'in "Yeni Hayat I Mürteciler Karşısında Din" adlı yazısında "Ecnebi kitaplarından alınan malûmatlarıyla, şahsî birsamlarıyla düşünenler değil; milletinin samimî duygularına aşina olanlar bu kitabı ruhlarına hiç yabancı bulmazlar" (Ömer Seyfettin 2016: 534) dediği kitap, benzer tarzda kaleme alınacak pek çok esere de kaynaklık etmiştir.
Böylece Milli Edebiyat cereyanı ve "Halka Doğru" anlayışının bir aşaması daha gerçekleşmiş olur. Türkçülüğün Esasları'nın da önemli başlıklarından biri olan "Halka Doğru" kavramını Ziya Gökalp, şu ifadelerle açıklar: (Ziya Gökalp 1978: 40) Ziya Gökalp, Türk edebiyatının bir yandan halka giderken diğer yandan Garba gitmesi düşüncesini öne sürer. Ancak o, bir sosyolojik tespit olarak Avrupa'ya yönelişte dikkatli olunması gerektiğini söyleyerek asıl merkezin halk olduğunu düşünür. Avrupa'ya kendi değerlerini daha iyi öğrenmek için bakan aydınlar, belli bir disiplin öğrendikten sonra kendi halkına gidip onlardaki değerler üzerine çalışmalar yapacaklardır. "Seçkinler neye sahiptir? Halkta ne vardır? Seçkinlerde uygarlık vardır. Halkta kültür vardır. Öyleyse seçkinlerin halka doğru gitmesi şu iki amaç için olabilir: 1 Halktan kültürel bir eğitim almak için, halka doğru gitmek; 2. Halka uygarlık götürmek için, halka doğru gitmek" (Ziya Gökalp 1978: 40) . Bu anlamda Ziya Gökalp, özgün bir felsefî fikir olan "Yeni Hayat" anlayışını gündeme getirir. Onun Türk milletinin geleceğine sunduğu "Yeni Hayat'ın bir kitapta tecessüm ettirilmiş olması, Ziya Gökalp'in teorisyenliğinin kanıtlarından biridir. Olmak için feyzi ondan alınız!" (Ziya Gökalp 1976: 23) Ziya Gökalp'in "Yeni Hayat" felsefesindeki şiir anlayışını gösteren poetik şiiri "San'at" adını taşır. 11'li hece ölçüsüyle yazılan şiirde, eski şiirin yanında Batı tarzının da kabul görmediği anlaşılmaktadır: "Diyor ki: 'siz parnas biz ortaç eri, Bizden olan her fert görür ileri İğreti sanattan, millî hüneri İstemez yabancı eserlerden baç!" (Ziya Gökalp 1976: 25) Yeni bir sisteme gereksinim duyan Osmanlı aydınlarının bazılarının halk yaşayışına, kültürüne, sanat ve en çok da tarihine yönelme anlamına gelen "Halka Doğru" eğiliminde olduğunu söylemek gerekir. Bu durum, Türkiye Cumhuriyeti devletine önemli bir kaynak olacaktır. Ziya Gökalp'in doğrudan Anadolu'ya yöneldiğini söylemek zordur ancak "Halka Doğru" fikrinin çoğunlukla Anadolu'da bulunan aslî unsura işaret ettiğini düşünmek gerekir. Ziya Gökalp için hayalî coğrafya, Anadolu ile sınırlandırılamayacak kadar büyük olmakla birlikte söz konusu büyük uygarlığın merkezi Anadolu gibi görünmektedir. Turan şiirindeki şu dizeler, merkezi Anadolu olan uygarlığın coğrafyasına işaret etmektedir. Ziya Gökalp'in kapsamlı bir şekilde öne sürdüğü fikirler doğrultusunda başta kendisi ve yakın arkadaşları eserler vücuda getirmiş ve bu felsefe kısa sürede geniş bir yayılma alanı bulmuştur. Bununla birlikte aydınların alışık olmadığı bu anlayışın aleyhinde olanlar ya da onu eleştirenler de vardır. Bunlara bir örnek olarak Reşit Galib'i göstermek mümkündür. "Ziya Bey'in Yeni Hayat'ı Hakkında" adlı uzun makalesinde Reşit Galib, Ziya Gökalp'in "Yeni Hayat" kitabındaki şiirlerinden hareketle kurulmakta olan anlayışı eleştirmektedir. Özellikle masallar 15 ve destanlardan hareketle akıcı, sade bir dil kullanarak halka yönelen, nesirde Ömer Seyfettin'le zirveye ulaşan bu tarzın öncüsü Ziya Gökalp'in "Halka Doğru" anlayışını Anadolu'ya yöneliş eğilimi olarak okumak da mümkündür. Ziya Gökalp'in Anadolu ya da her nerede ise halka yönelme anlayışını iki nedene bağlamak mümkündür. Birincisi, Osmanlı'daki çöküntüyü durdurabilecek bir reçete, ikincisi ise kaynağı Avrupa olan yeni dünyanın uygarlaşmadaki en önemli yol haritasına bilimsel yaklaşım. Selanik'te "Yeni Hayat" felsefesiyle belli bir düzeye ulaşan ve bir akım halini alan bu görüş, sonradan hem siyasette hem de edebiyat ve dil anlayışında Türkiye Cumhuriyeti'ne önemli bir kaynaklık teşkil edecektir.
Sonuç
Özellikle siyasette memleketi belli bir noktaya getiren İttihat ve Terakki Cemiyeti, önemli gördüğü köklü bir değişimi sağlamak için kültürel alanlarda büyük değişiklikler yapma amacını taşımıştır. Bu anlamda Batı kültürünü iyi hazmetmiş ancak yerli kültürden beslenmiş olan Ziya Gökalp'i Selanik'e davet ederek yeni fikrî yapının başına getirmiştir. Ziya Gökalp ve arkadaşlarının adına "Yeni Hayat" dedikleri ve hayatın hemen tüm alanlarını kapsayan oluşumlarında amaç, her şeyden önce halka yaklaşmaktır. Bu fikre göre halktan alınacak ilhamla gelişmelerin önü açılacak ve memleket, Batı kültür ve medeniyeti yolunda ilerleyebilecektir. Bunun için öncelikle yeni bir dil anlayışı benimsenmiş ve bunun adına "Yeni Lisan" denmiştir. Bu lisanla başta kendileri eserler vermiş daha sonra özellikle İstanbul aydınlarına mektuplar yazılarak entelektüeller bu yola davet edilmiştir. Bu durum, Osmanlı'nın son zamanlarında önemli bir fikri zenginliğinin başlamasını da sağlamış olur. Yeni Hayat, dil birliğiyle önce aydınları bir araya getirip onların değerlerini kolayca halka yaymalarını amaç edinmiştir. İkinci hamle olarak belli bir düzeye çıkmış olan halkın değerlerini aydınlara, dolayısıyla devlete vermesi, çağdaş uygarlığa kolayca geçilmesini sağlayacaktır. Burada aydınların bütün birikimleriyle halktaki cevheri elde etmesi ve onu yine halk ve devlet için kullanması amaçlanmıştır. Böylece devletle halk arasındaki uyum da sağlanmış olacaktır. Başlangıçta "Osmanlıcılık" ya da "Türkçülük" anlayışlarına hizmet eden bu anlayış, yeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti zamanında daha açık olarak kendini göstermiş ve "Halkçılık" ve "milliyetçilik" ilkelerine dönüşmüştür. Ayrıca yeni devletin 1920 ve 1930'larda karşısına çıkan Asya modeli kalkınma seçeneğinden vaz geçmesi de Ziya Gökalp'in "Yeni Hayat" felsefesinin sonucudur, denilebilir. Çünkü Ziya Gökalp, devlet-aydın-halk birleşmesinden hareket eden bir gelişmenin önünü açmak istemiş, Mustafa Kemal Atatürk de bunu uygulamaya çalışmıştır. Burada başka bir kültürün takipçisi olmaktan çok, cevheri kendinde arama anlayışı söz konusudur.
